**C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0281904.wmfBİR İLKBAHAR ÖYKÜSÜ**

Tam otuz yıl önce, on iki yaşındaydım. Anadolu’nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam, memurdu. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Kötü, insan boyu karlı bir kış geçmişti. Sonra bir gün bahar geliverdi. Karlar eridi; ama karları eriten güneş değildi, yağmurdu. Bu Anadolu şehrinin ilkbaharı, kırk ikindi yağmurlarıyla başlardı. Saat daha on biri bulmadan doğudan mı, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem bir kara bulut belirdi. On dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur! Bütün gün şakır şakır yağardı. Ve yine öyle bir gündü.

Tülü açtım ve dışarıyı izledim. Çok sıkılıyordum. Dışarı da çıkamıyordum. Annem sürekli “Dışarı çıkarsan hasta olursun” diyordu. Onu ikna etmeye çalıştım ama yapamadım. Tam bu sırada babam işten gelmişti. Kapı çaldı. Kapıyı açınca evin içine sular gelmeye başladı. Bir yandan da babam içeri girmeye çalışıyordu. Hemen elime bir süpürge alıp suları evden atmaya çalıştım. Ama babam içeri girince her taraf su oldu. Tüm koltuklar ıslanmıştı bile. Annem ne evin içine suların girdiğini biliyordu ne de babamın her yeri ıslattığını. Annem içeri girince çok şaşırdı. Babam her şeyden habersiz televizyon izliyordu. Bende evden suları atmaya çalışıyordum. O anda büyük bir çığlık koptu “aaaaaaaaaaaaaa” diye. Bu annemin çığlığıydı. Babam bir anda yerinden fırladı ve “Ne oluyor?” dedi. Annem “Sen ne olduğunu benden iyi bilirsin.”dedi. Babam biraz düşündükten sonra “Sen bugün çok yorulmuşsun. Gel biraz dinlen. Çünkü ben bir şey yapmadım. Annem olduğu yerde tekrar çığlık attı ve “Artık dayanamıyorum.” Dedi. Sen beni çıldırtacak mısın? Babam “Sen çoktan çıldırdın!” Gel biraz dinlen. O sırada ben olanları gülerek izliyordum. Biraz sonra kapıyı kapatıp odama gittim. 10 dakika sonra kapı çaldı. Gelen yan komşumuzdu. Kapıyı açar açmaz “ Yeter artık. Bu ne gürültü?”Dedi. Ben komşudan özür diledim. Ama o tekrar başladı. Benim evde bebeğim uyuyor. Siz ne garip bir ailesiniz. Biraz olsun hiç saygınız yok mu bizlere? Ben komşudan neredeyse 10 kere özür diledim ama boşuna. En sonunda bende annemi çağırdım. Annemle komşumuz arasında küçük bir tartışma oldu. Bu tartışma şiddetle sonuçlanacak diye korkmaya başladım. Annem bir yandan “Bakın zaten sinirlerim bozuk birde sizinle uğraşmayayım. “ diyordu. Bir yandan da babamla biz onları barıştırmaya çalışıyorduk ve en sonun da barıştılar.

Bahar Pınar Ergene 23 Kasım. 09